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ABSTRAKT
Vetëm sektori i ndërtimit përfshin rreth 35% të konsumimit të energjisë dhe nevoja për ada
ptimin e qasjes të ndërtimit të gjelbër dhe dizajnit të qëndrueshëm po rritet gjithnjë e më sh
umë. Në këtë studim do të diskutohet se cka është arkitektura e gjelbër, dizajni i qëndrueshë
m, roli i tyre në ambientin tonë dhe parimet e ndërtimit të gjelbër. Të dhënat e analizuara në
këtë studim sygjerojnë se duke përdorur metoda të ndryshme të ndërtimit të gjelbër si:
sisteme të ujit, sisteme solare, materiale të mira për ambientin e të tjera, të cilat mundësojnë
minimizimin e ndikimit të sektorit të ndërtimit në shëndetin e njeriut dhe çdo krijese të gjallë
në këtë planet. Si përfundim, të gjitha informacionet e shqyrtuara në këtë studim reflektojnë
në ridizajnimin e ish-restorant Marsi.

Fjalë kyçe: Arkitektura e Gjelbër, Dizajni i Qëndrueshëm, Ish-Restorant Marsi.
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1. HYRJE
Qëndrueshmëria është gjithëpërfshirëse dhe për atë është komplekse. Ka rëndësi vitale për të
gjithë sepse merret me mbijetesen e species njerëzore dhe gati cdo krijese të gjallë në këtë
planet. Arkitektura e qëndrueshme dhe eco-friendly është një nga qëllimet kryesore që
njerëzit kanë krijuar për një jetë më të mirë andaj për këtë arsye duke lëvizur drejt së ardhmes
Arkitektura e gjelbër është e menduar si qëllimi kryesor i Arkitekturës prezente të kohës sonë.
Arkitektura e gjelbër ndihmon reduktimin e ndotjes, konservimin e burimeve natyrore dhe
parandalon degradimin mjedisor. Ekonomikisht, e redukton koston e parave që ndërtuesit
duhet të shpenzojnë në ujë dhe energji dhe përmirëson produktivitetin e përdoruesve të
objektit (Thomas, 2009 as cited in Ragheb et al., 2016). Socialisht, ndërtesat e gjelbërta janë
të menduara që të jenë të bukura dhe të sjellin tendosje minimale në infrastrukturën lokale
(Roy, 2008 as cited in Ragheb et al., 2016).
Një ndërtesë e gjelbër është rezultat i një filozofie të dizajnit e cila fokusohet në rritje të
efikasitetit të përdorimit të burimeve si :uji, energjia dhe materiale tjera e në të njejtën kohë
redukton ndikimin e tij në shëndetin e njeriut dhe ambientit gjatë tërë ciklit të jetës së
ndërteses, përmes dizajnit më të mirë të ndërtimit, operimit, mirëmbajtjes dhe shembjes së tij
(Khosla & Singh, 2014).
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU)
2.1. Arkitektura e Gjelbër
Arkitektura e Gjelbër ose dizajni i gjelbër është një qasje e ndërtimit që minimizon efektet e
dëmshme në shëndetin e njeriut dhe mjedisit. Arkitekti apo dizajneri “i gjelbër” tenton të mbroj
ajrin, ujin dhe tokën duke zgjedhur materiale ndërtuese dhe praktika të ndërtimit ekologjik
(Roy, 2008 as cited in Ragheb et al., 2016).
2.2. Historia
Arkitektura e Gjelbër daton ndryshe në varësi të kujt dëgjoni. Enciklopedia Britannica e daton
pamjen moderne të arkitektures së gjelbërt prapa tek ngritja e eko-ndërgjegjësimit në vitet e
1960-ta, ku një rini rebeluese kërkuan shumë përhapjen urbane dhe periferitë homogjene të
cilat u përhapën në kohën e tyre. Gjithsesi, në fillim të shekullit 20, arkitekti i famshëm Frank
Lloyd Wright tashmë predikonte për punimin me natyrën, në vend se të jemi kundër saj. Ai
besoi fuqishëm se një ndërtesë duhet të ngritet nga zona natyrale, në vend të atyre bulldoze
dhe të dominoj rrethinat e tij. Ian McHarg, një arkitekt i gjelbërimit gjithashtu përhapi
besimin që arkitektura duhet të integrohet me ambientin. McHarg shkroi librin për
arkitekturën e gjelbërt në vitin 1969, me titullin “Design with Nature”. Ai argumentoi për
“zhvillimin e grupeve” ku bota do të gruponte qendrat e jetesës bashkë dhe të lë botën natyrale
sa më shumë të jetë e mundur. Ai poashtu ishte një nga të parët që shihte botën si një sistem
autonom i cili ishte i rrezikshëm në greminë e shembjes. Rreth kësaj kohe, kriza e vajit OPEC
kujtoi Amerikën se sa e varur ishte në një burim energjie të limituar (Honeyager, 2015).

8

Figura 1. Arkitekt/Dizajner të famshëm të Arkitekturës së Gjelbër

Figura 2. Ndërtesa të Arkitekturës së Gjelbër
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Figura 3. Ndërtesa të Arkitekturës së Gjelbër

Figura 4. Ndërtesa të Arkitekturës së Gjelbër
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2.3. Përparësi të Arkitekturës së Gjelbër
Ndërtesa e gjelbër nuk është një trend i thjeshtë zhvillimi por është një qasje për ndërtimin e
përshtatshëm për kërkesat e kohës së saj, rëndësia e të cilit vetëm do të vazhdoj të rritet
(USGBC as cited in Ragheb et al., 2016).
•

Rehati: Për shkak se një shtëpi ose ndërtesë diellore pasive e dizajnuar mirë është

shumë efikase në energji, ajo është pa skica. Drita shtesë e diellit nga dritaret e jugut e bën
atë më të gëzuar dhe të këndshëm në dimër sesa një shtëpi konvencionale.
•

Ekonomia: Nëse adresohet në fazën e projektimit, ndërtimi pasiv diellor nuk duhet të

kushtojë më shumë sesa ndërtimi konvencional duke arritur që të mund të kursejë para në
faturat e karburantit (Kats, 2003 as cited in Ragheb et al., 2016).
•

Estetikë: Ndërtesat pasive diellore mund të kenë një pamje konvencionale nga jashtë

dhe tiparet diellore pasive i bëjnë ato të ndritshme dhe të këndshme brenda.
•

Përgjegjës për mjedisin: Shtëpitë pasive diellore mund të ndërpresin ndjeshëm

përdorimin e karburantit të ngrohjes dhe energjisë elektrike të përdorur për ndriçim. Andaj
nëse strategjitë e ftohjes pasive përdoren në dizajn, kostot e kondicionimit të verës mund të
zvogëlohen gjithashtu (Wolley, 2006 as cited in Ragheb et al., 2016).
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2.4. Parimet e Ndërtimit me Dizajn të Gjelbër
Procesi i dizajnit të ndërtesës së gjelbër fillon me një kuptim intim të vendndodhjes në të
gjitha bukuritë dhe kompleksitetet e tij. Një qasje ekologjike ndaj dizajnit synon të integrojë
sistemet që prezantohen me funksionet ekzistuese ekologjike në vend, të kryera nga natyra.
Këto funksione ekologjike sigurojnë habitate, reagojnë ndaj lëvizjeve të diellit, pastrojnë ajrin
si dhe kapin, filtrojnë dhe ruajnë ujin. Dizajnerët mund të krijojnë tipare në ndërtesat e tyre
që imitojnë funksionet e eko-sistemeve të veçanta. Speciet që lulëzojnë në ekosistemet
natyrore gjithashtu mund të shfrytëzojë habitate të krijuara në struktura të realizuara nga
njeriu. Krijimi i habitateve të reja në strukturat në zonat e urbanizuara është veçanërisht e
rëndësishme për të mbështetur biodiversitetin dhe një ekosistem të shëndetshëm. Pikat e
mëposhtme përmbledhin parimet kryesore, strategjitë dhe teknologjitë të cilat shoqërohen me
pesë elementët kryesore të dizajnimit të ndërtesës së gjelbër, të cilat janë: projektimi i
qëndrueshëm i zonës, ruajtja e ujit, cilësia e ujit, energjia dhe mjedisi. Ambienti i brendshëm,
cilësia dhe konservimi i materialeve dhe burimeve (Thomas, 2009 as cited in Ragheb et al.,
2016).
Ky informacion mbështet përdorimin e USGBC LEED Green Building System por
përqendrohet në parimet dhe strategjitë sesa zgjidhjet specifike ose teknologjitë të cilat
shpesh janë specifike për vendin dhe ndryshojnë nga projekti në projekt (USGBC as cited in
Ragheb et al., 2016)

2.4.1. Sisteme të Ujit
Uji - shpesh i quajtur burim i jetës mund të kapet, ruhet, filtrohet dhe ripërdoret. Ai siguron
një burim të vlefshëm për t'u festuar në procesin e dizajnimit të ndërtesës së gjelbër. Sipas
Art Ludwig në “Create an oasis out of greywater”, vetëm rreth 6% e ujit që përdorim është I
pijshëm dhe nuk ka nevojë të përdoret ujë i pijshëm për ujitje ose ujëra të zeza. Kursi i Green
Building Design prezanton metodat e korrjes së ujit të shiut, sistemet e ujit gri dhe pishina e
gjalla (BCKL, 2009 as cited in Ragheb et al., 2016).
Mbrojtja dhe konservimi i ujit gjatë gjithë jetës së një ndërtese mund të arrihet duke dizajnuar
hidraulik të dyfishtë që riciklon ujin në larjen e tualetit ose duke përdorur ujë për larjen e
makinave. Uji i hedhur mund të minimizohet duke përdorur kursimin e ujit, pajisje të tilla si
tualete dhe kokat e dushit me rrjedhje të ulët. Bidet ndihmojnë në eliminimin e përdorimit të
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letrës higjienike, duke zvogëluar trafikun e kanalizimeve dhe rritja e mundësive të
ripërdorimit të ujit në vend. Pika e përdorimit të trajtimit të ujit dhe ngrohja përmirëson si
cilësinë e ujit ashtu edhe efikasitetin e energjisë duke zvogëluar sasinë e ujit në qarkullim
(Stephen & Harrell, 2008 as cited in Ragheb et al., 2016).

2.4.2. Ndërtimi Natyral
Një ndërtesë natyrale përfshin një varg të sistemeve të ndërtesave dhe materialeve që
theksojnë qëndrueshmërinë. Mënyrat për të arritur qëndrueshmëri përmes ndërtesave
natyrore fokusohen në qëndrueshmëri dhe përdorimin e burimeve të procesuara minimalisht
dhe të cilat janë të bollshme dhe të rinovueshme, sikurse ato të cilat kur riciklohen e
prodhojnë një ambient jetese të shëndetshëm dhe mirëmbajnë kualitetin e ajrit të brendshëm.
Ndërtesat natyrore tentojnë të varen në punë njerëzore më shumë se në teknologji. Siq
Michael G. Smith observon ajo varet në ekologji, gjeologji, klimë lokale, në karakterin e
vendit të ndërteses së caktuar, dhe në nevojat dhe personalitetet e ndërtuesve e përdoruesve
(Smith, 2002 as cited in Ragheb et al., 2016). Baza e ndërtimit natyral është nevoja për të
ulur efektin mjedisor të ndërtesave dhe sistemeve tjera mbështetëse, pa e sakrifikuar
komfortin ose shëndetin. Që baza të jetë më e qëndrueshme, ndërtimi natyral përdor kryesisht
materiale të bollshme, të rinovueshme, të ripërdorura ose ricikluara andaj dhe përdorimi i
materialeve të rinovueshme është gjithnjë e më shumë një fokus. Përveq varjes në materialet
natyrale ndërtuese, theksimi në dizajnin arkitektural është rritur. Orientimi i një ndërtese,
shfrytëzimi i ventilimit natyral përmes dizajnit, rrënjësisht ulë koston operative dhe ndikon
pozitivisht në mjedis. Ndërtimi në mënyrë kompakte dhe minimizimi i gjurmës ekologjike
është i zakonshëm, siç është trajtimi në vend i përvetësimit të energjisë, mbledhja e ujit në
vend, trajtim alternativ i ujërave të zeza dhe ripërdorimi i ujit (Smith, 2002 as cited in Ragheb
et al., 2016)
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2.4.3. Dizajni Pasiv Solar
Dizajni pasiv diellor referon në përdorim të energjisë së diellit për ngrohje dhe ftohje të
hapësirave jetuese. Ndërtesa vet ose disa elemente të saj përfitojnë nga karakteristikat e
energjisë natyrale, në materialet e tij për të absorbuar dhe rrezatuar ngohjen e krijuar nga
ekspozimi ndaj diellit. Sistemet Pasive janë të thjeshta, kanë pak pjesë të lëvizshme dhe asnjë
sistem mekanik, kërkojnë mirëmbajtje minimale dhe mund të ulin ose edhe eliminojnë koston
për ngrohje dhe ftohje (BCKL, 2009 as cited in Ragheb et al., 2016).
Dizajni pasiv solar përdor e përdor atë për të kapur energjinë e diellit:
•

Tiparet pasive Diellore

•

Formën e ndërtesave

•

Orientimin e fasades

•

Dizajni i planit të ndërtimit

•

Izolim termik i kulmit

•

Izolimi termik i mureve të jashtme

Shtëpitë në çdo klimë mund të përfitojnë nga energjia diellore duke përfshirë karakteristikat
pasive të dizajnit diellor dhe duke ulur emetimet e dioksidit të karbonit. Edhe në dimra të
ftohtë, dizajni pasiv diellor mund të ndihmojë në uljen e kostove të ngrohjes dhe rritjen e
rehatisë (BCKL, 2009 as cited in Ragheb et al., 2016). Ndërtesat diellore janë krijuar për ta
mbajtur mjedisin komod në të gjitha stinët pa shumë shpenzime për energji elektrike kursime
prej 30 deri në 40% me kosto shtesë prej 5 deri në 10% drejt veçorive pasive. Komponentët
kryesorë: Orientimi, dritaret me xham të dyfishtë, mbivendosjet e dritareve, çatia e mureve
të magazinimit termik, ventilimi, avullimi, ndriçimi ditor, materiali i ndërtimit etj. Dizajnimet
varen nga drejtimi dhe intensiteti i Diellit dhe erës, temp. të ambientit, lagështia etj (Ragheb
et al., 2016).
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2.4.4. Materiale Ndërtimi të Gjelbërta
Materialet e gjelbërta të ndërtimit zakonisht përbëhen nga burime të rinovueshme sesa jo të
ripërtëritshme dhe janë përgjegjëse për mjedisin sepse ndikimet e tyre merren parasysh gjatë
jetës së produktit. Për më tepër, materialet e gjelbërta të ndërtimit zakonisht rezultojnë në ulje
të mirëmbajtjes dhe kostove të zëvendësimit gjatë jetës së ndërtesës, ruajnë energjinë dhe
përmirësojnë shëndetin dhe produktivitetin e banorëve. Materialet e gjelbërta të ndërtimit
mund të zgjidhen duke vlerësuar karakteristika të tilla si përmbajtja e ripërdorur dhe e
ricikluar, zero-gaz ose gaz i ulët i shkarkimeve të ajrit të dëmshëm, toksicitet zero ose i ulët,
materiale të mbledhura të rinovueshme në mënyrë të qëndrueshme dhe të shpejtë,
riciklueshmëri të lartë, qëndrueshmëri, jetëgjatësi dhe prodhim vendor (Cullen, 2010 as cited
in Ragheb et al., 2016). Materialet e zakonshme për shumë lloje të ndërtesave natyrore janë
argjila dhe rëra. Kur përzihet me ujë dhe, zakonisht, kashtë ose një fibër tjetër, përzierja mund
të formojë kalli ose qerpiç (blloqe argjile). Materiale të tjera që përdoren zakonisht në
ndërtesat natyrore janë: toka (si tokë e zhytur ose çantë toke), druri (kordoni prej druri ose
korniza e drurit / post-dhe-rreze), kashtë, lëvore orizi, bambu dhe guri. Një larmi e gjerë
materialesh jo-toksikë të ripërdorur ose të ricikluar janë të zakonshme në ndërtesat natyrore,
përfshirë urbanitin (copa të shpëtuara të betonit të përdorur), xhamat e automjeteve dhe
xhamat e tjerë të ricikluar (Woolley, 2006 as cited in Ragheb et al., 2016). Një gjysmë e
popullsisë së botës jeton ose punon në ndërtesa të ndërtuara nga toka. Ndërtimi i balës kashte
tani po fiton popullaritet dhe shumë juridiksione në Kaliforni kanë miratuar Kodin e
Ndërtimit të Bale Straw. Dizajni i Ndërtimit të Gjelbër i favorizon ndërtesën natyrore për
disponueshmërinë e saj lokale, lehtësinë e përdorimit, mungesën e përbërësve toksikë, rritjen
e efikasitetit të energjisë dhe tërheqjen estetike (NAOHB, 1998 as cited in Ragheb et al.,
2016). Disa materiale të tjera gjithnjë e më shumë shmangen nga shumë praktikues të kësaj
metode ndërtimi, për shkak të ndikimeve të tyre kryesore negative në mjedis ose shëndet.
Këto përfshijnë dru të korrur në mënyrë të paqëndrueshme, ruajtës toksikë të drurit, përzierje
të bazuara në çimento Portland, ngjyra dhe veshje të tjera që kanë përbërje organike të
paqëndrueshme (VOCs), dhe disa plastikë, veçanërisht klorur polivinil (PVC ose "vinil") dhe
ato që përmbajnë plastifikuesit të dëmshme (Wolley, 2006 as cited in Ragheb et al., 2016).
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2.4.5. Arkitekturë e Gjallë
Mjedisi si trupat tanë mund të metabolizojë lëndët ushqyese dhe mbeturinat. Arkitektura e
gjallë përqendrohet në këto procese, duke integruar funksionet ekologjike në ndërtesa për të
kapur, ruajtur dhe filtruar ujin, pastruar ajrin dhe përpunuar lëndë të tjera ushqyese.
Arkitektura e gjallë adreson gjithashtu biofilinë, përfitimet e dokumentuara shëndetësore që
lidhen me të qenit në kontakt me sistemet e jetesës në mjedisin e ndërtuar (Susan, 2008 as
cited in Ragheb et al., 2016). Gjatë gjithë historisë ka ndodhur gjelbërimi i mureve dhe çative
të jashtme të ndërtesave. Arsyet për ta bërë këtë ishin rritja e izolimit (ruani ftohtin në verë
dhe mbajeni ftohtë jashtë gjatë dimrit), përmirësimin e estetikës, përmirësimin e klimës së
brendshme dhe të jashtme, zvogëlimin e gazrave si Dioksid karboni (CO2), Monoksid
karboni (CO) dhe Azot Dioksid (NO2) si dhe rritjen e vlerave ekologjike duke krijuar habitate
për zogjtë dhe insektet (Sheweka & Magdy, 2011 as cited in Ragheb et al., 2016).
Çatitë e gjelbërta
Shërbejnë disa qëllime për një ndërtesë, të tilla si thithja e ujit të shiut, sigurimi i izolimit,
krijimi i një habitati për jetën e egër, rritja e dashamirësisë dhe zvogëlimi i stresit të njerëzve
përreth çatisë duke siguruar një peizazh më të këndshëm estetikisht dhe duke ndihmuar në
uljen e temperaturave të ajrit urban dhe zbutni efektin e ishullit të nxehtësisë (Vandermeulen,
2011 as cited in Ragheb et al., 2016). Ekzistojnë dy lloje të çatisë së gjelbër: 1. Kulmet
intensive, të cilat janë më të trasha, me një thellësi minimale prej 12,8 cm, dhe mund të
mbështesin një larmi më të gjerë bimësh por janë më të rënda dhe kërkojnë më shumë
mirëmbajtje . 2. Kulmet e gjera, të cilat janë të cekëta, variojnë në thellësi nga 2 cm në 12.7
cm, më të lehta se çatitë e gjelbërta intensive dhe kërkojnë mirëmbajtje minimale (Volder,
2014 as cited in Ragheb et al., 2016). Termi çati e gjelbër mund të përdoret gjithashtu për të
treguar çatitë që përdorin një formë të teknologjisë së gjelbër, të tilla si një çati e ftohtë, një
çati me kolektorë termikë diellorë ose panele fotovoltaike. Kulmet e gjelbërta referohen
gjithashtu si eko-kulme, çati të bimësuara, çati të gjalla dhe çati të gjelbërta (Wilmers, 1990
as cited in Ragheb et al., 2016).
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Muret e Gjelbërta
E njohur edhe si gjelbërimi vertikal është në të vërtetë futja e bimëve në fasadën e ndërtesës.
Krahasuar me çatinë e gjelbër, muret e gjelbërta mund të mbulojnë më shumë sipërfaqe të
ekspozuara të forta në mjedisin e ndërtuar ku ndërtesat e larta janë stili mbizotërues i
ndërtimit (Jonathan, 2003 as cited in Ragheb et al., 2016). Sipas Ken (Ken, 2008 as cited in
Ragheb et al., 2016), nëse një ndërtesë e lartë ka një proporcion bimë prej një nga shtatë, dhe
atëherë zona e fasadës është e barabartë me gati trefishin e sipërfaqes. Pra, nëse ndërtesa është
e mbuluar dy të tretat e fasadës, kjo ka kontribuar në dyfishimin e shtrirjes së bimësisë në
vend. Pra, një ndërtesë e lartë mund të bëhet i gjelbër, duke rritur kështu masën organike në
vend (Wilmers, 1990 as cited in Ragheb et al., 2016).

Muret e gjelbërta mund të ndahen në tre tipe themelore sipas specieve të bimëve; llojet e
mediave në rritje dhe mënyra e ndërtimit.

1. Muri i gjelbër Murë-ngjitëse është metoda shumë e zakonshme dhe tradicionale e
mureve të gjelbërta. Edhe pse është një proces që kërkon shumë kohë, bimët ngjitëse
mund të mbulojnë muret e ndërtesës në mënyrë të natyrshme. Ndonjëherë ato rriten
lart me ndihmën e kafazit ose sistemeve të tjera mbështetëse (Wilmers, 1990 as cited
in Ragheb et al., 2016).
2. Muri i Gjelbër Varja-Poshtë është gjithashtu një tjetër qasje e njohur për muret e
gjelbërta. Mund të formojë lehtësisht një rrip të plotë vertikal të gjelbër në një
ndërtesë shumëkatëshe përmes mbjelljes në çdo histori krahasuar me llojin e ngjitjes
në mur (Wilmers, 1990 as cited in Ragheb et al., 2016).
3. Moduli Muri i Gjelbër është koncepti i fundit krahasuar me dy llojet e mëparshme.
Kërkon konsiderata më të komplikuara të dizajnit dhe planifikimit përpara se të
vendoset një sistem vertikal. Poashtu është ndoshta metoda më e shtrenjtë e mureve
të gjelbërta (Jonathan, 2003 as cited in Ragheb et al., 2016).
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Objekti ekzistues – Ish-Restorant Marsi
Ky objekt fillimisht është ndërtuar për të shërbyer si vetëshërbim i madh dhe ka qenë pronë
e ndërmarrjes shoqërore tregtare “Vocari”. Ishte i dedikuar për banorët e lagjes “ Kodra e
Trimave” e njohur edhe si lagjja e Vranjevcit dhe funksionoi si vetëshërbim deri në vitin
1994 (CHëB, 2018). Në vitin 1995 ky objekt hyri nën menaxhimin e Arben Asllanit, i cili
poashtu ndryshoi funksionin e tij. Ai hapi restorant “Marsi” (1995-1998) duke e kthyer atë
në një nga restorantet më aktive dhe prestigjioze të kryeqytetit. Restorant “Marsi mbajti
evente të ndryshme kulturore dhe argëtuese. Mbramje të muzikës, mbramje te maturës,
dasma, skeçe komedi me pjesëtarë nga më të njohur të estardës të Kosoves dhe Shqipërisë.
Për shkak të kohës sensitive politike, aktivitetet të mbajtura në këtë restaurant ishin shpesh
të ndaluara. Pavaresisht pengesave, objekti ishte i rëndësishëm në hartën kulturore të
kryeqytetit si pjesë e mozaikut të aktiviteteve paralele të ndërmarra në vitet e 90-ta të shekullit
të kaluar. Ishte aktive deri në shkurt 1998, kur ndodhën masakrat në Likoshan dhe Qirez
(Koja, 2019, p. 54).

Figura 5. Ish-Restorant Marsi, Prishtin
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Figura 6. Foto të gjendjes ekzistuese

Figura 6.5 Foto të gjendjes ekzistuese
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Figura 7. Foto të gjendjes ekzistuese

Figura 7.5 Foto të gjendjes ekzistuese
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Figura 8. Situacioni i gjerë

Figura 9. Situacioni i ngushtë
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Figura 10. Baza e Përdhesës

Figura 11. Baza e Bodrumit
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4. METODOLGJIA
Ky studim është model i studimit të përzierë i përbërë nga rishikimi i literaturës dhe të
dhënave sekondare. Qëllimi i këtij studimi ka qenë mbledhja e informacioneve për
Arkitekturen dhe Dizajnin e Gjelbër dhe ndikimin e tij në mirëqenien e njeriut dhe ambientit
rreth nesh dhe zbatimin e tyre në ridizajnimin e ish-restorant Marsi.
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5. REZULTATET
Koncepti i projektit është ri-dizajnimi i një objekti të braktisur në një kafene dhe galeri të artit
përmes arkitekturës së gjelbërt dhe dizajnit të qëndrueshëm kështu duke e kthyer atë në një
objekt i cili nuk dëmton ambientin dhe shëndetin tonë dhe i cili redukton toksinat, mbeturinat
dhe ndikimin e tij në ambient, gjithmonë duke respektuar vlerat dhe historinë arkitekturale të
objektit ekzistues. Kjo do të arrihet duke përfituar nga burime të rinovueshme si p.sh. duke
përdorur panele solare për efiçiencë të energjisë, mbledhjen e ujit të shiut dhe duke përdorur
strategji të ndërtimit të gjelbërt dhe materiale të qëndrueshme gjatë gjithë procesit të ridizajnimit.

Figura 12. Objekti i ridizajnuar
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Figura 13. Koncepti i shkallëve të jashtme

Figura 14. Koncepti i organizimit të tavolinave
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Figura 15. Baza e përdhesës me dimensione
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Figura 16. Baza e bodrumit me dimensione
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Figura 17. Baza e përdhesës me mobilje
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Figura 18. Baza e bodrumit me mobilje
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Figura 19. Baza e përdhesës me mobilje dhe dimensione
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Figura 20. Baza e bodrumit me mobilje dhe dimensione
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Figura 21. Baza e përdhesës me ndriçim

32

Figura 22. Baza e bodrumit me ndriçim
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Figura 23. Prerje AA

Figura 24. Prerje BB

Figura 25. Prerje 01
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Figura 26. Dyshemeja e përdhesës
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Figura 27. Dyshemeja e bodrumit
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Figura 28. Tavani

37

Figura 29. Eko-Materiale
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Figura 30. Raporti i njeriut me hapësirën në përdhesë

Figura 31. Raporti i njeriut me hapësirën në përdhesë
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Figura 32. Pamje 3D
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Figura 33. Pamje 3D

Figura 34. Pamje 3D
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Figura 35. Pamje 3D
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Figura 36. Pamje 3D
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Figura 37. Pamje 3D
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Figura 38. Pamje 3D

45

Figura 39. Maketa

Figura 40. Maketa
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Figura 41. Maketa
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6. DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
Industria e ndërtimit është një nga sektorët më të mëdha ekonomike dhe ndikimi i saj në
shëndetin e njeriut dhe ambientit tone është shumë i madh. Dizajni i Gjelbër është krijimi i
një ambienti të ndërtuar shëndetshëm dhe të bazuar në parimet ekologjike. I jep rëndësi
minimizimit të hedhjes, mbrojtjes së ambientit dhe burimeve efikase si dhe reciklimit.
Ndërtesat e Gjelbërta duhet të kenë disa komponente: fokusim në efikasitet të energjisë dhe
në disa raste edhe energji të rinovueshme si energji solare, përdorim efikas të ujit, kualitet të
mirë të ajrit të brendshëm, shfrytësim të mirë të hapësirës,përdorim të materialeve dhe
specifikimeve të ndërtimit të dëshirueshme për ambientin, minimizim të hedhurinave dhe
kimikaleve toksike të gjeneruara në operimin dhe ndërtimin e një ndërtese.
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